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Özet : Küçük meyveli bir tür olan mandarinde meyve irili¤inin az olmas›, gerek iç pazar ve gerekse d›fl pazar bak›m›ndan önemli bir
sorundur. Ülkemizde yayg›n olarak yetifltirilen mandarin çeflitlerinden birisi olan Klemantin mandarininde verim ve meyve irili¤i
bak›m›ndan büyük problemler vard›r. Bu problemleri çözmeye yönelik olarak yap›lan çal›flmalarda meyve verim ve irili¤i üzerine en
olumlu etki yapan uygulama olarak bilezik alma ortaya ç›km›flt›r. Fakat, bu uygulamalar›n uzun y›llar tekrarlanmas› durumunda,
verim ve meyve irili¤inin zamanla eski düzeyine indi¤i belirlenmifltir. Bu çal›flmada Klemantin mandarininde verim ve meyve irili¤ini
art›rmak üzere bilezik alma uygulamalar›na ek olarak GA3, deniz yosunu özü ve demir flelat içeren 8 farkl› uygulama yap›lm›flt›r.
Uygulamalar›n etkilerini görmek amac›yla meyve verimi, meyve tutum oran› ve meyve kalibrasyonu araflt›r›lm›flt›r. ‹ki y›ll›k
bulgulara göre, verim ve pazarlanabilir meyve miktar› bak›m›ndan oldukça iyi sonuçlar veren gibberellik asit ilaveli çift bilezik alma
(ÇB+GA3) uygulamas› en baflar›l› uygulama olmufltur.
Anahtar Sözcükler: Klemantin, bilezik alma, GA3, meyve verimi, meyve irili¤i

Effects of Girdling, GA3 Applications and Additional Nutrient Applications on Fruit Yield, Fruit
Set and Fruit Size in the Clementine Mandarin
Abstract : In small fruit species, like the mandarin, fruit size is lower in Turkey than in other countries and this has a negative effect
on their marketing. There are problems with fruit yield and size in the Clementine mandarin, which is a commonly grown mandarin
cultivar in Turkey. To solve these problems, various studies have been carried out. Girdling is one of the methods studied and it
had positive effects on fruit yield and size without lowering the fruit quality. However, fruit yield and fruit size were reduced to
previous levels if the treatment was repeated over a long period. In addition to girdling, GA3, seaweed extract, and Fe-chelate were
used in order to increase fruit yield and fruit size. Double girdling at the end of flowering and gibberellic acid (ÇB+GA3) applications
are recommended, since they have a positive effect on the yield and the amount of marketable fruit.
Key Words: Clementine mandarin, girdling, GA3, yield, fruit size

Girifl
Ülkemizde gerek d›fl sat›m ve gerekse iç tüketimde
büyük önem tafl›yan standart mandarin çeflitlerinden birisi
olan Klemantin mandarini (Citrus reticulata Blanco), kalite
anlam›nda çok üstün özellikleri olan standart bir çeflit
olmas›na ra¤men, üretimi s›n›rl›d›r. Bunun nedenleri

Klemantin mandarininde görülen verim düflüklü¤ü,
verimde düzensizlik ve meyve irili¤inin az olmas›d›r.
Bugün dünyada yetifltiricili¤i yap›lan birçok Klemantin
mandarini tipi vard›r. Bunlarda verimlilik, meyve kalitesi,
periyodisite ve gençlik k›s›rl›¤› gibi özellikler büyük
farkl›l›klar gösterebilmektedir. Bütün dünyada oldu¤u gibi

* Bu çal›flmay› TÜB‹TAK desteklemifltir (TOGTAG-1575).
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Ülkemizde de verimsizlik veya verimde düzensizlik
genelde söz konusudur.
Klemantin mandarini gibi genelde kendine k›s›r ve
monoembriyonik turunçgil çeflitlerinde tozlay›c› çeflitlerin
kullan›lmas›, meyve tutumu ve meyve veriminin art›fl›nda
olumlu etki yapabilmekte, ancak çekirdek say›s›n›
art›rarak kalitenin azalmas›na neden olmaktad›r. Kendine
k›s›r çeflitlerde döllenme yetersizli¤i, difli organlardaki
engelleyici maddeler veya çiçek tozu çim borusunun
büyümesindeki aksakl›klardan kaynaklanmaktad›r (Carlos
ve Krezdorn, 1969; De Lang ve ark., 1974; GarciaMartinez ve Garcia-Papi, 1979; Garcia-Papi ve GarciaMartinez, 1984).
Turunçgillerde meyve verimini ve kalitesini artt›rmak
özellikle kendine uyuflmaz çeflitlerde ve normal turunçgil
yetifltiricili¤inde partenokarp meyve oluflturmak,
döllenme noksanl›¤›n›n ortaya ç›kartt›¤› olumsuzluklar›
gidermek ve meyve verimini art›rmak için birçok ülkede
bilezik alma baflar›l› bir flekilde uygulanmaktad›r.
Ülkemizde ve yurt d›fl›nda Klemantin mandarininde verim
ve kaliteyi artt›rma yönünde yap›lan bilezik alma
çal›flmalar›nda baflar›l› sonuçlar al›nm›flt›r (Yeflilo¤lu ve
Tuzcu, 1991; Goldschmidt ve Koch, 1996; Peng ve Rabe,
1996; Rabe ve Van Rensburg, 1996; Mataa ve ark.,
1998; Wright, 2000). Ancak, verim ve kalitedeki art›fl

zamanla kaybolmaktad›r. Çünkü a¤açlar›n beslenme
koflullar›n› iyilefltirme do¤rultusunda herhangi bir katk›da
bulunulmamaktad›r. Birçok araflt›r›c› GA3, demir
uygulamalar› ve deniz yosunu özü uygulamalar›n›n
beslenme
aç›s›ndan
büyük
yarar
sa¤lad›¤›n›
belirtmektedirler (Cutuli, 1971; Vanderweyen, 1972;
Anonim, 1975; Casu ve Agabbio, 1982; De Lang ve ark.,
1982; Koo, 1988; Van Rensburg ve ark., 1988; Alva,
1992; Verkleij, 1992; Koo, 1994; Lovatt, 1999).
Bu çal›flmada bilezik alma uygulamalar›na ek olarak
de¤iflik dönemlerde GA3, deniz yosunu özü ve demir flelat
uygulamalar› yap›larak a¤açlar›n beslenme koflullar›n›n
iyilefltirilmesi ve meyve verim ile kalitesinde süreklilik
sa¤lanmas› hedeflenmifltir.

Materyal ve Metot
Araflt›rma, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde
turunç üzerine afl›lanm›fl ve 1989 y›l›nda tesis edilmifl olan
Klemantin mandarini parselinde yap›lm›flt›r. Uygulamalar
1997 ve 1998 y›llar›nda olmak üzere 2 y›l
tekrarlanm›flt›r. Araflt›rmada her a¤aç bir tekerrür kabul
edilmifl ve her uygulamada 6 tekerrür yer alm›flt›r.
Deneme a¤açlar›na yap›lan uygulamalar Tablo 1 de
verilmifltir.
Tablo1.

Uygulama Kodu

Uygulamalar

K

Kontrol

ÇB

Çiçeklenme sonunda çift bilezik alma

ÇB+Fe-flelat

Deneme
a¤açlar›na
uygulamalar.

yap›lan

Çiçeklenme sonunda çift bilezik alma ve may›s ay› ortas›nda 30g/a¤aç
demir flelat uygulama

Fe-flelat
ÇB+DYÖ

May›s ay› ortas›nda 30g/a¤aç demir flelat uygulama
Çiçeklenme sonunda çift bilezik alma ve %0.2 lik deniz yosunu özü
(Ascophyllum nodosum) uygulama, daha sonra meyve kabuk rengi
dönünceye kadar 30 günlük aral›klarla deniz yosunu özü uygulamas›n›n
tekrarlanmas›

DYÖ

Çiçeklenme sonunda ve çiçeklenme sonundan itibaren meyve kabuk rengi
dönünceye kadar 30 günlük aral›klarla deniz yosunu özü (Ascophyllum

nodosum) uygulamas›
ÇB+GA3

Çiçeklenme sonunda çift bilezik alma ile 20 ppm GA3 uygulama ve haziran
meyve dökümünden sonra 20 ppm GA3 uygulamas›

GA3

Çiçeklenme sonunda ve haziran meyve dökümünden sonra 20 ppm GA3
uygulamas›
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Çiçeklerde taç yapraklar›n %75’nin döküldü¤ü dönem
çiçeklenme sonu olarak kabul edilmifltir.
Bilezikler 5 mm kal›nl›kta a¤ac›n gövde kabu¤unun
çepeçevre ç›kart›lmas›yla yap›lm›flt›r.
Çift bilezik alma uygulamalar›nda 1.bilezik gövdede
ana dallar›n birleflti¤i k›sm›n 15 cm alt›ndan, ikinci bilezik
ise bunun 5 cm üstünden yap›lm›flt›r. Ertesi y›l, üstteki
bilezi¤in 2.5cm yukar›s›ndan 1.bilezik ve bunun 5 cm
yukar›s›ndan 2.bilezik al›narak gövde üzerinde çift bilezik
alma uygulamas› gerçeklefltirilmifltir.
Deniz yosunu özü uygulamalar›nda Ascophyllum
nodosum deniz yosununun ekstrakt›ndan oluflan ticari bir
yaprak gübresi kullan›lm›flt›r.
Uygulamalar›n etkilerini belirlemek amac›yla bütün
uygulama yap›lm›fl a¤açlarda afla¤›da belirtilen özellikler
incelenmifltir:
Meyve verimi; a¤aç bafl›na düflen meyve verimi (kg) ve
2
gövde kesitinin birim alan›na düflen verim (g-meyve/cm )
olarak saptanm›flt›r.
Meyve tutum oran›(%); Tam çiçeklenme döneminin
sonunda her bir a¤açtan 100’er adet çiçek say›lm›fl
haziran dökümü sununda ve derim döneminde kalan
meyve miktar›n›n say›lmas›yla meyve tutum oran›
saptanm›flt›r.
Meyve
kalibrasyonu;
‘TS
34
Turunçgil
Standartlar›’nda belirtilen boylara göre meyveler
s›n›fland›r›larak her s›n›fa ait meyve a¤›rl›¤› ayr› ayr›
belirtilmifltir.
Denemeden elde edilen verim, meyve tutumu ve
meyve kalibrasyonu de¤erlerine ‘Tesadüf Parselleri
Deneme Deseni’ne göre varyans analizi uygulanm›fl ve
‘Tukey’ testi yap›larak de¤erlendirilmifltir (Düzgünefl,
1963).

Bulgular ve Tart›flma
Uygulamalar›n a¤aç bafl›na ve gövde kesitinin
birim alan›na düflen verim üzerine etkileri 1997 ve
1998 y›llar›nda uygulamalar›n meyve verimi üzerine
etkileri istatistiksel olarak farkl›l›k göstermifltir (Tablo 2).
1997 y›l›nda en yüksek a¤aç bafl›na düflen verim ÇB+GA3
(60.78
kg/a¤aç)
ve
ÇB
(56.27
kg/a¤aç)
uygulamalar›ndan, en düflük verim ise Kontrolden (22.27
kg/a¤aç) elde edilmifltir. 1998 y›l›nda verim genelde
düflmüfl olmakla birlikte, uygulamalar›n etkileri 1997

y›l›na benzer olmufltur: ÇB ve ÇB+GA3 uygulamalar› en
yüksek (s›ras›yla 39.18 kg/a¤aç ve 38.84 kg/a¤aç),
Kontrol ise en düflük de¤ere (22.23 kg/a¤aç) sahip
olmufllard›r. Di¤er uygulamalar ara de¤erleri
oluflturmufllard›r.
Kontrol a¤açlar›nda her iki y›lda verim miktar›n›n
birbirine çok yak›n (1997 y›l›nda 22.27 kg/a¤aç ve
1998’de 22.23 kg/a¤aç) olmas›na karfl›n, uygulamal›
a¤açlar›n tamam›nda 1998 y›l› verimleri 1997 y›l›
verimlerine göre de¤iflik düzeylerde azalm›flt›r. Burada
muhtemelen uygulamalar›n, nispeten genç olan a¤açlarda
(7, 8 yafl) 1.y›lda verimi artt›rmas› ve a¤açlar›n bu yüksek
meyve yükü nedeniyle ertesi y›la yeterince haz›rl›k
yapamadan girmesi etkili olmufltur. Bu nedenle, daha
sa¤l›kl› de¤erlendirme yapabilmek için iki y›l›n toplam
verimini birlikte de¤erlendirmek gerekmektedir. Bütün
uygulamalar kümülatif verim bak›m›ndan Kontrolün
üzerinde de¤erlere sahip olmufllard›r. Kümülatif verim
bak›m›ndan ÇB+GA3 (99.62 kg) en baflar›l› uygulama
olmufl, bunu ÇB (95.45 kg) izlemifl ve en düflük verim
Kontrolde (44.50kg) belirlenmifltir (Tablo 3). Çift bilezik
alma uygulamas›n› kapsayan uygulamalarda verimin
yüksek olmas›, Vanderweyen ve Eifali (1971) ile
Vanderweyen (1972) ’nin de¤iflik uygulamalar içerisinde
Klemantin mandarininde bilezik alman›n verimi en çok
artt›ran uygulama oldu¤u fleklindeki bulgular› ile
uyuflmaktad›r. Öte yandan çal›flmam›zda ÇB+GA3 de
verimin, ÇB den daha yüksek oldu¤u bulunmufltur. De
Lange ve ark. (1982), da Klemantin mandarininde GA3 ile
kombine edilen bilezik alma uygulamas›n›n verimi daha
çok artt›rd›¤›n› bildirmifllerdir. Çift bilezi¤e ek olarak
yap›lan ilave beslenme uygulamalar›, sadece beslenmeye
yönelik yap›lan uygulamalara göre daha yüksek kümülatif
verim sa¤lam›flt›r. ÇB+Fe-flelat (75.16kg) ve Fe-flelat
(71.92kg), ÇB+DYÖ (69.49kg) ve DYÖ (61.92kg),
ÇB+GA3 (99.62kg) ve GA3 (69.39kg) uygulamalar›n›n
verim düzeyleri bu durumu aç›kça göstermektedir.
Gövde kesitinin birim alan›na düflen verim
incelendi¤inde, a¤aç bafl›na düflen verime yak›n bir verim
s›ralamas› oldu¤u görülmektedir (Tablo 2). 1997 y›l›nda
en yüksek gövde kesit birim alan›na düflen verimi 762.04
g-meyve/cm2 ile ÇB+GA3 uygulamas› vermifl, bunu
690.34 g-meyve/cm2 ile ÇB uygulamas› izlemifltir. En
düflük de¤eri 275.93 g-meyve/cm2 ile Kontrol vermifltir.
1998 y›l›nda ise en yüksek de¤erler ÇB (476.01 gmeyve/cm2), GA3 (434.58 g-meyve/cm2) ve ÇB+GA3
(417.99 g-meyve/cm2) uygulamalar›ndan sa¤lan›rken, en
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Tablo 2.

Uygulamalar›n verimler ve kümülatif verim üzerine etkileri.
Verim (g-meyve/cm2)

Verim (kg/a¤aç)

1998

Kümülatif
Verim
(Kg)

275,93 a

239,24 a

44,50 a

690,34 bc

476,01 c

95,45 cd

30,72 abc

568,36 bc

314,79 ab

75,16 bcd

31,03 abc

457,54 ab

320,82 ab

71,92 bc

Uygulamalar
1997

1998

1997

Kontrol

22,27 a(1)

22,23 a

ÇB

56,27 bc

39,18 c

ÇB+Fe-flelat

44,44 abc

Fe-flelat

40,89 abc

ÇB+DYÖ

43,89 abc

25,60 ab

611,79 bc

324,17 ab

69,49 ab

DYÖ

32,16 a

29,76 ab

456,82 ab

397,17 bc

61,92 ab

ÇB+GA3

60,78 c

38,84 c

762,04 c

417,99 bc

99,62 d

GA3

35,41 ab

33,98 bc

477,42 ab

434,58 bc

69,39 ab

(2)

Önemlilik

**

*

D

23,80

9,02

(1)
(2)

**

**

260,26

**

128,55

25,78

Ortalamalar aras›ndaki 0.05 ve 0.01 düzeyinde bulunan farkl›l›klar ayr› harflerle gösterilmifltir.
** : 0.01 düzeyinde önemli, * : 0.05 düzeyinde önemli.

1997
Uygulamalar

Haziran dökümü
sonras› meyve
tutum oran›

Tablo 3.

1998
Hasat dönemi
tutum oran›
oran›

Haziran dökümü
sonras› meyve
tutum oran›

Hasat dönemi
tutum oran›
oran›

9,14 ab

Kontrol

10,56 ab(1)

1,39 a

0,52 a

ÇB

22,42 d

20,37 d

3,07 ab

1,82 ab

ÇB+Fe-flelat

16,93 bcd

15,39 cd

3,21 abc

1,32 ab

Fe-flelat

10,20 ab

9,77 abc

1,91 a

0,63 a

ÇB+DYÖ

19,37 cd

13,18 abc

5,67 bc

3,00 b

DYÖ

16,12 bcd

14,60 bcd

5,85 bc

0,65 a

ÇB+GA3

13,07 abc

12,76 abc

5,96 c

2,63 b

9,09 a

8,41 a

4,80 bc

1,95 ab

GA3
Önemlilik(2)
D

**
6,80

**
5,91

*

*

2,80

1,75

Uygulamalar›n haziran dökümü
sonras› ve hasat dönemi meyve
tutum oranlar› üzerine etkileri (%).

(1)
Ortalamalar aras›ndaki 0.05 ve 0.01 düzeyinde bulunan farkl›l›klar ayr› harflerle
gösterilmifltir.
(2)
** : 0.01 düzeyinde önemli, * : 0.05 düzeyinde önemli.

düflük de¤er yine Kontrolde (239.24 g-meyve/cm2)
saptanm›flt›r.
Uygulamalar›n meyve tutum oranlar› üzerine
etkileri
1997 ve 1998 y›llar›nda uygulamalar›n gerek haziran
dökümü sonras› ve gerekse hasat dönemi meyve tutum
oranlar› istatistiksel olarak farkl›l›k göstermifltir (Tablo
3). Her iki y›lda da verim genel olarak meyve tutumuna

paralellik göstermifltir. 1997 y›l› haziran dökümü sonras›
en yüksek meyve tutumu ÇB (%22.42) ve ÇB+DYÖ
(%19.37), en düflük meyve tutumu GA3 (%9.09), Feflelat (%10.20) ve Kontrol (%10.56) a¤açlar›ndan elde
edilmifltir. Ayn› y›l hasat dönemi meyve tutum oranlar›,
haziran dökümü sonras› meyve tutum oranlar›na
benzerlik göstermifltir. Hasat dönemi en yüksek meyve
tutum oranlar›na ÇB (%20.37) ve ÇB+Fe-flelat
(%15.39), en düflük meyve tutum oranlar›na GA3
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(%8.41), Kontrol (%9.14) ve FE-flelat (%9.77)
uygulamalar› sahip olmufltur. 1998 y›l›nda ise en yüksek
haziran dökümü sonras› meyve tutum oranlar›n› ÇB+GA3
(%5.96), DYÖ (%5.85) ve ÇB+DYÖ (%5.67); en düflük
haziran dökümü sonras› meyve tutum oranlar›n› Kontrol
(%1.39) ve Fe-flelat (%1.91) uygulamalar› vermifltir.
Ayn› y›l hasat dönemi meyve tutum oranlar›
incelendi¤inde,
bütün
uygulamalarda
haziran
dökümünden hasat dönemine kadar belirgin bir meyve
dökümü oldu¤u görülmektedir. Hasat dönemi en yüksek
meyve tutum oranlar›n› ÇB+DYÖ (%3.00) ve ÇB+GA3
(%2.63), en düflük de¤erleri ise Kontrol (%0.52), Feflelat (%0.63) ve DYÖ (%0.65) uygulamalar› sa¤lam›flt›r.

a¤ac›n periyodisite gösterip göstermemesi ve fizyolojik
durumu gibi bir çok faktör etkili olmaktad›r. A¤açlar açan
çiçek say›s› ne olursa olsun ancak kendi besleyebilece¤i
kadar›n› a¤açta b›rak›r geriye kalan›n› de¤iflik dönemlerde
döker. Gençlik k›s›rl›¤› döneminden henüz ç›km›fl bir a¤aç
az say›da çiçek açar ve bu durumda açan çiçe¤in büyük bir
k›sm› (%50’den fazla bile olabilir) meyveye
dönüfltürebilir, ancak meyve tutum oran› yüksek olmas›na
ra¤men verim düflük olur. Tam verim yafl›na yaklaflan
veya tam verim yafl›nda olan a¤açlarda çiçek say›s› artar,
ancak olgun meyve durumuna eriflen miktar oransal
olarak azal›r. Bu çal›flmada 1997 y›l›nda yüksek meyve
tutumunun temel nedeni nispeten genç olan a¤açlar›n
fazla çiçek açmamas› nedeniyle meyve tutumunun oransal
olarak yükselmesidir. Ertesi y›lda (1998) ise fizyolojik
dengesi daha iyi oturmufl olan a¤açlarda çiçeklenme daha
fazla olmufl, fakat a¤açlar›n yaln›zca besleyebilece¤i kadar
çiçe¤i meyveye dönüfltürmesi nedeniyle meyve tutumu
azalm›flt›r, ancak bu oransald›r. Her iki y›lda da a¤açlar›n
kapasiteleri itibariyle olgunlu¤a getirdi¤i meyve say›s› ve
meyve irili¤i biri birine yak›n oldu¤u için de her iki y›l›n
verimleri benzer olmufltur.

Her iki y›lda da verimler genel olarak meyve tutumuna
paralellik göstermifltir. Bununla birlikte, uygulamal›
a¤açlarda ve özellikle kontrol a¤açlar›nda 1997 ve 1998
y›llar› verim de¤erleri aras›ndaki farkl›l›k az olmas›na
karfl›n, meyve tutum oranlar› bak›m›ndan büyük farkl›l›k
saptanm›flt›r. Örne¤in 1997 ve 1998 y›llar›nda kontrolde
verim s›ras›yla 22.27 kg/a¤aç ve 22.23 kg/a¤aç iken,
haziran dökümü sonras› meyve tutum oran› 1997’de
%10.56, 1998’de %1.39; hasat dönemi meyve tutum
oran› 1997’de %9.14 ve 1998’de %0.52 olmufltur
(Tablo 2 ve 3). Bilindi¤i gibi, verim yafl›ndaki bir turunçgil
a¤ac› genelde 50.000-100.000 adet çiçek açmakta ve
normal koflullarda bunun % 0.2 - %3.0’ü olgun meyve
haline gelmekte ve geriye kalanlar dökülmektedir
(Erickson, 1968). Açan çiçek say›s› üzerine iklim
koflullar›, a¤aç yafl›, a¤ac›n bir önceki y›ldaki meyve yükü,

Tablo 4.

Uygulamalar›n meyve irili¤i üzerine etkileri
Uygulamalar›n 1997 y›l›ndaki meyve irilikleri
istatistiksel olarak farkl›l›k göstermifltir (Tablo 4). DYÖ
uygulamas› ekstra boyda %36.26 ile ilk s›ray› alm›fl, bunu
%27.37 ile ÇB ve %24.48 ile ÇB+GA3 uygulamalar›
izlemifltir. En düflük ekstra boy oran› ÇB+DYÖ, ÇB+Feflelat ve GA3 de saptanm›flt›r (s›ras›yla %10.65, %11.59

Uygulamalar›n 1997 y›l› meyve a¤›rl›¤› da¤›l›m oranlar› üzerine etkileri.

Uygulamalar

55 mm ve
yukar›s›
(%)

Kontrol
ÇB
ÇB+Fe-flelat
Fe-flelat
ÇB+DYÖ
DYÖ
ÇB+GA3
GA3
Önemlilik(2)
D

21,75
27,37
11,59
22,56
10,65
36,26
24,48
12,91
**
9,75

bc(1)
cd
a
bc
a
d
c
ab

54-45
mm
(%)
71,23
51,46
55,19
71,04
60,26
57,84
58,40
49,34
Ö.D.
---

44-35
mm
(%)
7,02
21,17
33,22
6,40
29,09
5,90
17,12
34,11
**
12,75

a
bcd
cd
a
bcd
a
ab
d

34 mm
ve afla¤›s›
(%)
0,00
0,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,64
**
3,25

(1)

Ortalamalar aras›ndaki 0.01 düzeyinde bulunan farkl›l›klar ayr› harflerle gösterilmifltir.

(2)

** : 0.01 düzeyinde önemli, Ö.D. : Önemli de¤il.

a
a
a
a
a
a
a
b

Pazara uygun meyve
oran› (45 mm ve
yukar›s›) (%)
92,98
78,83
66,78
93,60
70,91
94,10
82,88
62,65
**
15,73

d
bcd
ab
d
abc
d
cd
a

Pazarlanabilir
meyve a¤›rl›¤›
(Kg)
20,71
44,36
29,68
38,27
31,12
30,26
50,37
22,18
**
12,24

a
c
ab
bc
ab
ab
c
a
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Tablo 5.

Uygulamalar›n 1998 y›l› meyve a¤›rl›¤› da¤›l›m oranlar› ve pazarlanabilir meyve miktar› ile 1997-1998 y›llar› toplam pazarlanabilir meyve
miktar› üzerine etkileri.

Uygulamalar

55 mm ve
yukar›s›
(%)

54-45
mm
(%)

Kontrol

24,83 c(1)
6,46 ab

ÇB
ÇB+Fe-flelat

44-35
mm
(%)

34 mm
ve afla¤›s›
(%)

Pazara uygun meyve
oran› (45 mm ve
yukar›s›) (%)

Pazarlanabilir
meyve a¤›rl›¤›
(Kg)

Toplam Paz.
meyve miktar›
(Kg)

71,17

4,00 a

0,00 a

96,00 c

21,34 ab

42,05 a

63,93

28,95 b

0,67 a

70,39 ab

27,58 c

71,94 b
52,00 ab

13,67 b

59,50

26,33 b

0,50 a

72,67 bc

22,32 abc

Fe-flelat

2,00 a

59,83

38,17 bc

0,00 a

61,83 ab

19,19 ab

57,46 ab

ÇB+DYÖ

10,00 ab

64,67

24,67 b

0,67 a

74,67 bc

19,12 ab

50,24 ab

DYÖ

6,67 ab

60,50

32,33 bc

0,50 a

67,17 ab

19,99 ab

50,25 ab

ÇB+GA3

2,50 a

44,67

49,67 c

3,17 b

47,17 a

18,32 a

68,69 b

GA3

5,83 ab

67,33

25,67 b

1,17 ab

73,17 bc

24,86 bc

47,04 a

Önemlilik(2)

**

D

10,80

(1)
(2)

Ö.D.
-

**

*

**

*

**

17,88

3,03

24,56

6,19

20,17

Ortalamalar aras›ndaki 0.05 ve 0.01 düzeyinde bulunan farkl›l›klar ayr› harflerle gösterilmifltir.
** : 0.01 düzeyinde önemli, * : 0.05 düzeyinde önemli, Ö.D. : Önemli de¤il.

ve %12.91). 1.boy meyvede ise en yüksek oran Kontrol
(%71.23) ve Fe-flelat (%71.04), en düflük oran GA3
(%49.34) ve ÇB (%51.46) uygulamalar›nda
bulunmufltur. Iskarta meyve miktar› yaln›zca GA3
uygulamas›nda
yüksek
düzeyde
bulunmufltur.
Pazarlanabilir nitelik tafl›yan en yüksek ekstra ve 1.boy
meyve oran› (45mm ve yukar›s›) hasat dönemi meyve
tutum oranlar› ve verim de¤erleri düflük olan DYÖ, Feflelat ve Kontrol uygulamalar› vermifltir. S›ras›yla meyve
tutum, verim ve pazarlanabilir meyve oran› DYÖ’de
%14.60, 32.16 kg/a¤aç ve %94.10; Fe-flelat
uygulamas›nda %9.77, 40.89 kg/a¤aç ve %93.60;
Kontrolde %9.14, 22.27 kg/a¤aç ve %92.98’dir (Tablo
3-5). Pazarlanabilir meyve oran› yüksek olan
uygulamalarda meyve tutumunun az olmas› meyve
irili¤inin art›fl›na neden olmufltur. En düflük oranlar ise
GA3
(%62.65)
ve
ÇB+Fe-flelat
(%66.78)
uygulamalar›nda belirlenmifltir.
1998 y›l›nda ekstra meyve oran› Kontrolde (%24.83)
en yüksek, Fe-flelat (%2.00) ve ÇB+GA3 (%2.50) de ise
en düflük olmufltur. 1.boy meyve oran› bak›m›ndan da
Kontrol %71.17 ile en yüksek de¤ere, ÇB+GA3 ise
%44.67 ile en düflük de¤ere sahip olmufltur. Iskarta
meyve miktar› en yüksek düzeyde 1997 y›l›nda oldu¤u
gibi GA3 uygulamas›nda (%3.17) gerçekleflmifl, di¤erleri
oldukça düflük de¤erlere sahip olmufllard›r. Pazara uygun
meyve miktar› aç›s›ndan ise yine Kontrol %96.00’ l›k
meyve oran› ile ilk s›ray› al›rken, ÇB+DYÖ (%74.67), GA3

(%73.17), ÇB+Fe-flelat (%72.67) ve ÇB (%70.39)
uygulamalar› bunu izlemifltir. En düflük pazarlanabilir
meyve oran› ÇB+GA3 (%47.17) de saptanm›flt›r. Baz›
uygulamalarda her ne kadar pazarlanabilir meyve oran›
yüksek olsa da verimin düflük olmas› nedeniyle
pazarlanabilir meyve miktar› düflük olmufltur. Nitekim, %
96.00 oran›nda pazarlanabilir meyve oran›na sahip olan
Kontrolde pazarlanabilir meyve miktar› 21.34 kg d›r. ÇB
(27.58 kg) ve GA3 (24.86 kg) ise pazarlanabilir meyve
miktar› bak›m›ndan en baflar›l› uygulamalar olmufllard›r.
ÇB+GA3 bu aç›dan en düflük de¤ere (18.32 kg ) sahip
olmufltur (Tablo 5).
1997 ve 1998 y›llar› pazarlanabilir meyve miktar›
toplam› dikkate al›nd›¤›nda, ÇB 71.94kg, ÇB+GA3 ün
68.69 kg ile en yüksek de¤erleri gösterdi¤i, bunlar› Feflelat uygulamas›n›n (57.46 kg) izledi¤i görülmektedir.
Kontrol 42.05 kg ve GA3 uygulamas› 47.04 kg ile en
düflük pazara uygun meyve miktar›na sahip olmufltur
(Tablo 5). GA3 uygulamalar›n›n meyve tutumunu
art›rarak meyve irili¤ini azaltt›¤› ve bunun da pazara
uygun meyve miktar›n›n azalmas›yla sonuçland›¤› De Lang
ve ark. (1974), Garcia-Martinez ve Garcia-Papi (1979) ile
Yeflilo¤lu ve Tuzcu (1991) taraf›ndan da bildirilmifltir.
Buna karfl›n, ÇB ve ÇB kombinasyonlu uygulamalarda iki
y›l›n toplam pazarlanabilir meyve irili¤inde görülen art›fl
Damigella ve ark. (1970), Chundawat ve Randhawa
(1972) ile Cohen (1984) ve Ruan (1993) taraf›ndan
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bilezik alman›n meyve irili¤ini artt›rd›¤› fleklindeki
bulgular›yla uyum içerisindedir.

sa¤lam›flt›r. En yüksek kümülatif verim, GA3 ilaveli çift
bilezik alma (ÇB+GA3) ve Çift bilezik (ÇB) alma
uygulamalar›nda bulunmufltur.

Sonuçlar ve Öneriler

Bütün uygulamalardaki hasat dönemi meyve tutum
oran› do¤rudan verime yans›m›flt›r.

Kontrol d›fl›nda uygulamalar›n verim düzeyleri 2.y›lda
1.y›la göre azalm›flt›r.
‹ki y›l›n verim toplam› (kümülatif verim) dikkate
al›nd›¤›nda bütün uygulamalarda kümülatif verim düzeyi
Kontrolün üzerinde gerçekleflmifltir. Çift bilezi¤e ilave
olarak yap›lan besleme uygulamalar›, bileziksiz besleme
uygulamalar›na göre daha yüksek meyve verimi

Toplam pazarlanabilir meyve miktar›, ÇB ve ÇB+GA3
uygulamas›nda en yüksek oranda meydana gelmifltir.
‹ki y›ll›k uygulama sonuçlar›na göre kümülatif meyve
verimi ve pazarlanabilir meyve miktar› bak›m›ndan en
yüksek de¤eri veren ÇB+GA3 ile çift bilezik alma (ÇB)
uygulamalar› önerilebilir.
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